University for Business and Technology in Kosovo

UBT Knowledge Center
Theses and Dissertations

Student Work

Winter 12-2016

Ndërtesa Shoqërore - Shkollë Fillore
Fehri Rexhepi
University for Business and Technology - UBT

Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd
Part of the Architecture Commons

Recommended Citation
Rexhepi, Fehri, "Ndërtesa Shoqërore - Shkollë Fillore" (2016). Theses and Dissertations. 597.
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd/597

This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Work at UBT Knowledge Center. It has been
accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For
more information, please contact knowledge.center@ubt-uni.net.

Bartës Privat i Arsimit të Lartë
KOLEGJI UBT
Programi për Arkitekturë

Ndërtesa Shoqërore - Shkollë Fillore
Shkalla Bachelor

Fehri Rexhepi

Dhjetor / 2016
Prishtinë

Bartës Privat i Arsimit të Lartë
KOLEGJI UBT
Programi për Arkitekturë

Punim Diplome
Viti akademik 2012 – 2013

Fehri Rexhepi
Ndërtesa Shoqërore - Shkollë Fillore
Mentori: Dr. Sc Binak Beqaj

Dhjetor / 2016

Ky punim është përpiluar dhe dorëzuar në përmbushjen e kërkesave të
pjesshme për Shkallën Bachelor

ABSTRAKT

Është vështirë të vërtetohet me saktësi se kur u themeluan shkollat e para dhe sistemi i
arsimit në trevat shqiptare, por me rëndësi është se format e para të mësimit në
institucione arsimore shënohen qysh në kohën e Ilirisë së lashtë, në shekullin e III p.e.s.
Në këto shkolla, fëmijët (djemtë), nga mosha 7 – 11 vjeçare, vijonin edukimin dhe
arsimimin në shkollat fillore (gramatikore), të cilat ishin private. Mendimi pedagogjik
dhe zhvillimi i arsimit në trevat shqiptare ishte në koherencë me zhvillimet dhe
reformimin e mendimit pedagogjik ndërkombëtar. Ndërkaq ndër pedagogët e parë që
ndikuan me mendimet e tyre pedagogjike e arsimore, ishin: Niketë Dardani (340 – 414)
dhe Jan Kukuzeli (shek. XI – XII.
Siç dihet historia e shkollave në trojet shqiptare është mjaftë e gjatë, por me zhvillime të
vështira në rrethana të ndryshme politike dhe ekonomike. Llojet e institucioneve
arsimore, format dhe qëllimet arsimore në sistemet e ndryshme të arsimit, vareshin nga
themeluesit, respektivisht nga ndikimi i pushtetit politik apo atij fetar. Puna e
institucioneve të arsimit në Kosovë, deri në qershor të vitit 1999, bëhej në rrethana
jashtëzakonisht të vështira dhe sipas legjislacionit dhe planprogrameve të pushtuesve të
ndryshëm që e kishin okupuar Kosovën (me përjashtim të periudhës 1991 – 1999), që
nga pushtimi romak, osman, turk, austro – hungarez dhe serb.
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FJALORI I TERMAVE
Etnografia - shkenca historike që merret me studimin e mënyrës së jetesës së popujve
me kulturën e tyre materiale, shoqërore dhe artistike.

Trashegimia kulturore - është pasuri e brezave, detyrim madhor i tyre kundrejt së shkuarës
dhe së ardhmes, vijimësi materiale e çdo kombi.

Analogjitë - termi analogji që do të thotë proporcional apo i ngjashëm

Kompozicioni arkitektural - përfshirë vendosjen e elementeve në një tërësi në atë
mënyrë që secili përfundon në vendin e duhur për të sendërtuar një tërësi të përbashkët
Konfigurimi arkitektural – ka të bejë me mënyrën e shfrytëzimit të hapësirave dhe
qarkullimit apo komunikimit.
Ekspresion i ndërtimit – shprehje e ndërtimi

V

1 HYRJE
Tema shtjellon trajtimin e shkollës si ndërtim arkitektonik me karakteristika të
arkitekturës moderne dhe tek i cili kemi gjithëpërfshirje të kulturës sonë e me gjerë dhe
ku arrihet të paraqitet nje arkitekturë me vlerat e saj dhe historia shumëvjeqare si dhe
gjenerimi i formës si relacion dinamik i forcave të kontekstit në Viti. Përhapja e
shkollës dhe e sistemit të arsimit në Kosovë, pas përpjekjeve të mëdha, fillon në shek.
XIX, me hapjen e shkollave katolike në Prizren, Gjakovë dhe Pejë, si dhe shkollës
fillore për djem dhe vajza në Prizren. Në Kosovë shkolla e parë shqipe hapet në Stubëll,
në vitin 1905. Me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, Kosova mbetet nën sundimin
austro-hungarez dhe bullgar. Gjatë kësaj periudhe u hapën afër 50 shkolla në gjuhën
shqipe, që kishte 100 mësues dhe 4000 nxënës. Kosova edhe pse e ndarë, mbetet e
papërfshirë në sistemin e arsimit kombëtar. Pas Luftës së Parë Botrore, Kosova
pushtohet nga Jugosllavia. Shkollat shqipe prap mbyllen, sikur gjatë historisë më parë.
Nuk lejohej mësimi në gjuhën shqipe dhe në vend të tij përhapet mësimi në gjuhën
serbe për kolonët serb që po pushtonin Kosovën. Në vitin shkollor 1939/40 Kosova
kishte 252 shkolla fillore në gjuhën serbe, me 37. 885 nxënës; 13 shkolla të mesme, prej
tyre 5 gjimnaze. Gjatë luftës së dytë botërore, shkolla shqipe në Kosovë, prap filloi
punën nën regjimin italian, bullgar dhe gjerman. Numri i nxënësve shqiptar u rrit
shumë. Ata mësonin lëndët mësimore të ngjashme me ato ndërkombëtare, si: gjuhë
shqipe, mësim jete e njohuri vendlindje, aritmetikë, histori, gjeografi, mësim natyror,
vizatim dhe punëdore, këngë dhe gjimnastikë. Sistemi i arsimit organizohej dhe
finacohej nga shteti shqiptar. Edhe në komunën e Vitisë më saktësisht në Stubëll u hap
Shkolla e parë shqipe me një traditë pesëshekullore. Edhe atëherë kur persekutimi i
arsimit shqip nga autoritetet osmane ishte i ngritur në sistem, në Stubëll, fshat i Malësisë
së Karadakut, që shfaqet më 1555 dhe në një defter osmano-turk, më 1584 fillon tradita
e arsimit shqip, i pari dhe i vetmi rast atëherë në Kosovë, kur edhe kishte funksionuar
shkolla e parë. Kjo shkollë, siç shkruan edhe studiuesi i njohur Dhimitër S. Shuteriqi,
ishte në formë kolegji, i rangut të një istituti të lartë ç`farë ishin zakonisht kolegjet fetare
të asaj kohe në Evropë, e ku, perveq teologjisë, mësohej filosofia dhe studioheshin
klasikët (shih: Dhimitër S. Shuteriqi, Marin Beçikeni dhe shkrime të tjera, Naim
Frashëri, Tiranë 1987, fq. 92). Kjo Traditë e shkollës shqipe, e filluar pra që në vitin
1584 (shek. 16), do të vazhdojë të përforcohet dhe të pasurohet veçanërisht në
periudhën e Rilindjes Kombëtare Shqiptare, Kur në disa qendra të njohura të Kosovës si
në Prizren, Pejë, Gjakovë, Zym, Janjevë dhe Stubëll, pranë Kishave Katolike, do të
hapen dhe rihapen Shkolla shqipe duke u bërë vatra të njëmendëta jo vetëm të arsimit
dhe të edukimit, por edhe të lëvizjes sonë kombëtare. Artikulmi formal e ekspresiv,
qarkullimi, hapjet e mbëshjellsi nxisin kujtime të motiveve të tjera të prekura dhe të
ndjera gjetkë, dhe të tregimeve të vjetra të treguara nga të tjerët.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Trashëgimia kulturore në Kosovë
Shkolla e Parë Shqipe në Kosovë – Kisha e Shën Gjergjit gjendet në fshatin Stubëll e
Epërme, komuna e Vitisë. Historiku i saj është më i hershëm sesa koha e emërtimit të
saj dhe pikërisht është fjala për Kolegjin e Shën Lukës, i cili kishte filluar punën qysh
në vitin 1584. Shkolla shqipe ka funksionuar edhe gjatë vitit 1846, vit i cili është i
gravuar në brendësi të hapsirës mbi një lastar hardhie. Veprimtaria edukativo-arsimore
si shkollë e parë shqipe e mirëfillt është zhvilluar që nga viti 1868 me mësues Dom
Mikelin. Ndërsa nga Austro-Hungaria është zyrtarizuar në vitin 1905, po ashtu, me
mësuesin Dom Mikel Tarabulluzin. Kisha e Shën Gjergjit, ndryshe e njohur si Shkolla e
Parë shqipe në Kosovë është ndërtuar në terren të pjerrtë, ku formohen bodrumi dhe
përdhesja. Ndërtesa është e vendosur në drejtimin perëndim – lindje dhe ka planimetri
në formë të shkronjës L. Hyrja për bodrumin ku është e vendosur salla e lutjeve bëhet
nga ana jugore, nëpërmes dy hyrjeve të veçanta, njëra për priftërinjtë e tjetra për
besimtarët. Salla ka tri dritare në ballin jugor dhe dy të tjera në atë lindor. Hapsira
gjëndet në murin verior, pranë së cilës ndodhet edhe altari. Pranë hyrjes së parë, pra
hyrjes nga hyjnë priftërinjtë, ndodhen dy libra liturgjikë: I pari është “Meshari Romak”,
ndërsa i dyti është “Shenjtorët dhe Festat”. Nga hyrja e priftërinjve, salla ndahet me dy
shtylla, të cilat mbajnë një mur në formë harku, ndërsa një ndarje tjetër ndërmjet altarit
dhe pjesës tjetër të sallës është improvizuar me dy shtylla pa kapitel. Altari dhe tryeza e
altarit janë veshur me gurë të përpunuar. Po kështu, edhe hapsira është e dekoruar me
një friz, ngjyrash të shembullit të xhamisë. Në brendësi të hapsirës ndodhet një katror i
gravuar në të cilin zë vend kryqi me Jezusin. Hyrja në përdhese bëhet nga porta që është
në perëndim, ku gjendet edhe hajati i vendosur në tri shtylla. Vet hajati ka një formë të
gjysmërrethit, në dukje një hapsirë nga perëndimi. Në përdhese ndodhen disa kthina, të
cilat kanë shërbyer për nxënësit si dhoma mësimi, për udhëheqësit fetarë të kishës dhe
njëkohësisht udhëheqës edhe të shkollës. Ndërtesa është e ndërtuar me gurë të lidhur me
llaç gëlqeror. Mbulohet me kulm dy ujor, që përcjell tërë planimetrinë. Në pjesën
perëndimore është e ngritur kambanorja me bazë katrore, e mbuluar me kulm katër ujor.
Fasada ka trajtim të thjeshtë linear, është e suvatuar dhe e ngjyrosur. Në oborrin e kishës
është përmendorja e Don Mikel Tarabuluzit, si dhe një monument kushtuar Martirëve të
Karadakut (1846-1848). Shkolla e Parë Shqipe në Kosovë – Kisha e Shën Gjergjit
paraqet një monument me rëndësi të veçantë historike, shoqërore e kulturore.
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2.2Ndërtimet dhe trashëgimia e tyre në Kosovë
2.2.1 Xhamitë

Foto 1 : Xhamia ( internet )
Rreth stilit dhe autenticitetit të arkitekturës islame të zhvilluar në hapësirën e Kosovës
ekzistojnë disa mendime ndërsa studiuesit shqiptarë mendojnë se arkitektura islame në
Kosovë, gjatë periudhës osmane, ka më tepër element tradicional dhe si e tillë është e
dallueshme nga shembujt tjerë të Perandorisë, dhe atë që nga fillimet e saj, si e tillë ajo
është trashëgimi shqiptare e Kosovës. Dr.Fejaz Dranqolli ndërton tezën për stilin dhe
origjinalitetin e kësaj arkitekture, sipas të cilës arkitektura islame e Kosovës e zhvilluar
gjatë periudhës osmane është e veçantë, dhe si e tillë formon stilin e arkitekturës islamokosovare.Arkitektura islame është ndër pasuritë kulturore më të çmuara të popullit
shqiptar dhe vazhdon të mbetet e tillë. Objektet më reprezentative dhe që në fakt
paraqesin edhe objektet më përfaqësuese të tërë arkitekturës islame të Kosovës janë:
Xhamia e Çarshisë, Xhamia e Llapit në Prishtinë, Xhamia e Mehmet Pashës, Xhamia e
Saraqhanës, Xhamia e Hoxha Sinan Pashës në Kaçanik, Xhamia e Hadumit në Gjakovë,
Xhamia e Sinan Pashës në Prizren.
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2.2.2 Kishat

Të shkruash për historikun e Kishës katolike shqiptare në Kosovë, përkatësisht në
Dardani, domethënë të tregosh dhe të hulumtosh nëpër shekuj pjesën më të ndritshme,
pjesën më të stuhishme të jetës sonë kishtare dhe kombëtare njëkohësisht. Këtë po e
theksoj që në fillim për arsye se Kisha katolike shqiptare në Kosovë, si institucion i
organizuar ndër të parët në Evropë, gjatë shekujve ka ndikuar, kur e kur edhe në mënyrë
vendimtare, që ta ruajmë identitetin tonë fetar, kulturorë dhe kombëtar. Kishat në kohën
e okupimit ishin fole të arsimit shqip.

Foto 2: Shkolla e parë shqipe në Kosovë - Kisha ne Stubëll ( internet )

2.2.3Zhvillimi i arsimit në Kosovë- Etapa e parë (1944 – 1966).
Sistem arsimor socialist me përfshirje gjithë popullore për zhdukjen e analfabetizmit.
Mësimi teorik me bazë ideologjinë komuniste. Forcimi i besimit në socializëm dhe
vëllazërim–bashkim si rend politik e ekonomik Jugosllav. Në Kosovë orientimet
programore të arsimit çonin deri në përfundimin e një shkolle të mesme gjimnaz apo
normale dhe në vitin 1958 themelohet Shkolla e parë e Lartë Pedagogjike dhe më 1960
Fakulteti Filozofik në Prishtinë.
-Etapa e dytë (1966 – 1980). Shënohet një demokratizim i sistemit të arsimit dhe
konsolidimi i sistemit të arsimit në të gjitha nivelet. Fillojnë punën edhe shkollat e
mesme profesionale apo prodhuese, por nuk investohej në cilësinë e mësimdhënies dhe
mësimnxënies ku 91% e buxhetit arsimor i dedikohej vetëm pagave. Pas vitit 1970
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proceset arsimore marrin një hovë të lartë të zhvillimit, depolitizohet sistemi i arsimit në
një masë të madhe, planprogramet arsimore zhvillohen nga ekspertët kosovar, arsimi
merr një dimension të ri shoqëror dhe kombëtar në luftë për dije dhe liri nga okupimi
serb.
-Etapa e tretë (1981 – 1991). Rikthimi i ndikimit të politikës në arsim, humbja e
orientimit arsimor të institucioneve, ndjekja dhe përjashtimi nga puna i ekspertëve dhe
mësimdhënësve, zbatimi i politikës antiarsimore dhe antinjerëzore të pushtetit serb.
Fatkeqësisht shënohen zhvillime edukocidiale deri në ndalimin e arsimimit dhe dëbimin
me dhunë të nxënësve, studentëve dhe mësimdhënësve nga institucionet arsimore.
- Etapa e katërt (1191 – 1999). Krijimi i sistemit të pavarur demokratik arsimor dhe
ruajtjen e vazhdimësisë së punës së institucioneve arsimore dhe procesit arsimorë nën
okupim. Sistemi i arsimit vëhet në lëvizje të themelimit të shtetit të ri të Kosovës dhe
pengimin e shpopullimit të Kosovës nga populli i saj. Zhvillimi i planprogrameve dhe
botimi i teksteve mësimore të reja pa ndikime ideologjike dhe politike dhe me
platëformë të arsimit kombëtar. Nuk është zhvilluar ndonjë filozofi e veçantë orientuese
arsimore, por është shënuar një vullnet i paparë për punë i mësimdhënësve, në kushte të
rënda të okupimit, në “Shtëpitë Shkollë”.
- Etapa e pestë (1999 e deri sot). Reformimi i plotë i sistemit të arsimit në të gjitha
nivelet në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare. Qëllimet arsimore në
ndërtimin e aftësive mendore, shkathtësitë profesionale, kulturën qytetare dhe
mirëqenien individuale e shoqërore të qytetarëve të Kosovës. Zbatimi i metodologjive
bashkëkohore të mësimdhënies dhe mësimnxënies, të bazuara në standarde dhe
objektiva mësimore. Zgjerimi i sistemit të arsimit të obligueshëm për një klasë dhe
organizimi i arsimit privat si alternativë dhe konkurrues në zhvillimin e arsimit në
Kosovë.

2.2.4 Arkitektura dhe Arsimi

Arkitektura në shek. XV-XVIII , në territorin e Shqipërisë u zhvilluan gjini të ndryshme
të arkitekturës, duke filluar që nga ndërtimet me karakter mbrojtës, ndërtimet shoqërore
dhe ato të kultit islam, arkitektura kishtare postbizantine dhe së fundi banesat popullore.
Në shek. XVI kishte përfunduar ndërtimi i sistemit të fortifikimit nga ana e turqve dhe
ishin ngritur një sërë qendrash të reja administrative. Ndërtimi i fortesave vazhdoi në ato
zona ku kishte trazira, kryesisht në afërsi të bregdetit. Në dhjetëvjeçarët e parë të shek.
XVI u ndërtua një sisem fortifikimi pranë detit Jon, ndërsa në vitin 1574 kështjella e
Ishmit në veri të Durrësit. Kështjellat osmane të kësaj periudhe në përgjithësi nuk u
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përgjigjeshin kërkesave të kohës; në kushtet e përdorimit në stil të gjerë të armës së
artilerisë, ato ishin ndërtuar për të përmbushur detyra lokale përballë një armiku të
paarmatosur. Në këtë kuptim ato qëndronin larg fortesave për artileri të mesit të shek.
XV.

Foto 3. Shkolla e parë shqipe në Korçë( internet )

2.2.5 Numri dhe lokacioni i objekteve shkollore
Në komunën e Vitisë, ekzistojnë 24 shkolla amë dhe 21 paralele të ndara fizike të arsimit
të obliguar fillorë, në gjuhën shqipe dhe serbe. Në këtë kategori të edukimit dhe arsimit,
janë të përfshirë 10344 nxënës, prej klasës I-IX, dhe 2864 nxënës në shkollat e mesme
(klasa X-XIII). Me ta punojnë 776 mësimdhënës, dhe 96 punëtorë administrativ dhe
teknik.
Arsimi fillorë. Numri i shkollave fillore, nxënësit dhe proporcioni nxënës/shkollë në
arsimin e obligueshëm (klasat 1–9), .
Tabela :1.1
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Tabela :1 Numri i shkollave në viti

2.3Arsimi i mesëm i lartë
Arsimi i mesëm i lartë, përfshinë tri apo katër vite të shkollimit për nxënësit e grupmoshës, 15 deri 18 vjeç. Në komunën e Vitisë, janë 3 shkolla të mesme me 2864 nxënës
7 gjimnaze, Shkolla Teknike me paralelet e ndara në Pozheran, kanë objektet e veta dhe
paralelja e ndarë në Stubëll të Epërme punon në objektin e shkollës fillore, ndërsa nxënësit
e Shkollës Profesionale Ekonomike në gjuhën serbe, mësojnë në objektin e shkollës
fillore në Vërbovc. Shkollat e lartshënuara, kanë objektet e veta shkollore, por u nevojiten
objektet ndihmëse si punëtori, kabinete e laborator por edhe disa klasa mësimi. Numri i
shkollave të mesme, nxënësit dhe proporcioni nxënës/shkollë në arsimin e e mesëm
(klasat(X-XIII), 2008/9
Tabela :2 Numri nxënësve

2.3.1 Hapësira shkollore në institucionet arsimore
Rritja dhe përmirësimi i hapësirës shkollore me qëllim të arritjes së standardeve
evropiane, si dhe hulumtimi i standardit ekzistues, është një proces i vazhdueshëm.
Sektori i arsimit në Viti, përfshinë 46 godina shkollore. Të dëmtuar nga vjetërsia, kushtet
atmosferike apo edhe nga neglizhenca e mirëmbajtjes, janë 6 objekte, kështu që shumë
objekte kanë nevojë për rindërtim, riparim, rehabilitim, instalim të ngrohjes, instalim të
energjisë elektrike, rregullim të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe mirëmbajtje të
objektit. Sektori i infrastrukturës është përgjegjës për vlerësimin e nevojave të hapësirës
shkollore, planifikimin, bashkërendimin, inspektimin dhe realizimin e projekteve me
qëllim të përmirësimit të infrastrukturës shkollore. Për planifikimin dhe projektimin e
objekteve shkollore, së pari duhet të kemi kujdes në zhvillimin psiko-fizik të fëmijëve.
Prejardhja gjenetike, mjedisi shoqëror dhe aktiviteti i fëmijëve në atë moshë, ndikon në
formimin e karakterit të tyre. Ky proces i ndërlikuar, kërkon zgjedhje adekuate të
hapësirës në kuptimin funksional dhe formal. Perceptimi i hapësirës për fëmijë, është
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mjaftë i ndryshueshëm nga ajo për të rritur, për këtë arsye këtë duhet gjithmonë ta kemi
parasysh. Në ditët e sotme po ashtu janë te njohura edhe idetë e frymëzuara nga modelet
biologjike nëpërmjet qasjeve biometrike, strukturat e reja teknike te përbëra nga
materialet bazë të tekstileve teknike që lejojnë procese të prodhimit krahasohen me ato të
përdorura nga natyra. Gjithashtu duhet cekur se biometrika në shumë raste të rralla është
imitacion i strukturave natyrore apo proceseve dhe transferimit të tyre në ndërtime
teknike. Në shumë raste, pas të kuptuarit e një modeli biologjik, mendja e njeriut duhet të
modifikojë ato konceptet biologjike për të arritur një zgjidhje teknike që është më e mire
se sa ekzistuese . Zgjidhja e re biometrike është shpresë, por jo thelb mirpo e cila jep
rrezultate në ndërtim dhe material më të lehta e në kohë më të shpejtë.

Foto :3 hapësirat shkollore ( gjeo portal )
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3 MUNGESA E SHKOLLAVE DHE INFRASTRUKTURA E
DOBËT E TYRE
Infrastruktura në shkolla mbetet një nga problemet më të mëdha të sistemit arsimor në
vendin tonë, duke mos ofruar kështu cilësi në mësimdhënie. Ky është përfundimi i dalë
nga një raport i fundit i Inspektoratit Kombëtarë të Arsimit parauniversitar.
Jemi në një kohë kur kostumet origjinale është e pamundur të realizohen , një institucion
ky në varësi të MASHT . Sipas këtij raporti, në sistemin parauniversitar ka probleme të
mëdha me infrastrukturën e shkollave dhe mungesë të ambienteve mësimore. Raporti vë
theksin në mungesën e laboratorëve për lëndët shkencore në shkolla, mungesë të
ambienteve për edukim fizik apo mungesa e bibliotekave dhe librave që do të ndihmonin
nxënësit për të studiuar. Sipas raportit, ka ende mungesa për sistemin e ngrohjes së
ambienteve të shkollave, edhe pse pushteti lokal ka bërë mjaft investime, ngrohja ngelet
një problem shqetësues për prindërit të cilët jo pak herë detyrohen të paguajnë vetë herë
pas herë për të mundësuar ngrohjen për fëmijët e tyre. Në konkluzionet e raportit thuhet
se problemi më i madh mbetet pajisja e shkollave me ambiente studimi dhe biblioteka.
Ajo që theksohet është diferenca midis shkollave në zonat urbane me ato rurale, ku këto
të fundit janë shumë larg infrastrukturës së institucioneve arsimore në qytete. Raporti
identifikon si problem edhe nivelin e ulët të bashkëpunimit midis prindërve dhe
mësuesve, gjë që vlerësohet si e pamjaftueshme. Sipas raportit, stafi pedagogjik në
shkolla angazhohet për të lidhur një marrëdhënie me prindërit, për t’i informuar ata për
ecurinë e fëmijëve, ndërkohë nga ana e prindërve nuk ofrohet i njëjti bashkëpunim.
Inspektorati Kombëtar i Arsimit Parauniversitar thekson se gjatë inspektimit të bërë në
shkollat 9-vjeçare dhe ato të mesme, mungonte bashkëpunimi i tyre me drejtoritë rajonale
arsimore.
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4 METODOLOGJIA

4.1 Historiku i Vitis
Qyteti i Vitisë gjëndet në pjesën juglindore të Kosovës, regjionin e Anamoravës, në
qendër të Komunës së Vitisë, me një sipërfaqe prej 10.785 km2. Sipërfaqja e ndërtuar
aktualisht në qytetin e Vitisë përfshinë një sipërfaqe prej 169.64 ha. Zona e cila trajtohet
me këtë nivel të planit është me sipërfaqe prej 95 ha dhe përfshinë qendrën e qytetit ,
hapësirën për rreth lumit Morava , pjesën jugore të qytetit dhe kah perëndimi ngërthen në
vete hapësirën e varrezave, shtëpive të dëshmorëve deri te procka kurse në veri kufizohet
me rrugën rajonale. Qendra e qytetit karakterizohet si vendbanim kompakt përgjatë
akseve kryesore ndërsa në brendësi të blloqeve hasim parcela të pashfrytëzuara dhe me
madhësi të mëdha të cilat për shkak të pamundësisë për tu qasur në rrugë kanë mbetur të
pa ndërtuara. Në pjesën jugore dhe perëndimore vërejmë një zhvillim stihik të
vendbanimeve , kryesisht me ndërtime të reja dhe pa kurrfarë rregulla.

4.1.1 Struktura urbane
Përcaktimi i funksionit të njësive urbane në kuadër të zonës paraqet bazë të mirë për
zhvillim të strukturës. Në anën tjetër, zhvillimi i rrjetit të qarkullimit, duke u bazuar në
vijat ekzistuese dhe krijimin e atyre të reja ndihmon në përkufizimin dhe zhvillimin e
strukturës së ndërtuar. Planifikimi i sipërfaqeve të destinuara për banimit zënë pothuajse
hapësirën më të madhe në zonën e parë urbane duke përfshirë 35 % të sipërfaqes së
ndërtuar. Hapësirat tjera të rezervuara për institucionet tjera publike, do të përmbajnë
sipërfaqe po ashtu me ndryshime në aspektin e konvertimit në përqindje të sipërfaqeve
me ato ekzistuese. Përderisa funksioni i afarizmit do të shtohet, sidomos me planifikimin
e gabariteve në sipërfaqe të lira, gjegjësisht livadhet me sipërfaqe përbrenda blloqeve
ekzistuese tani duhet ti trajtojmë si parcelë ndërtimor dhe atë me etazhitet të lartë, atëherë
domosdoshmërish do të kemi rritje jo vetëm të ndërtimeve banimore por edhe
kapaciteteve tjera.

4.1.2 Shprehja arkitektonike

Vitia e ruan ndjenjën e shtresëzimit të larmishëm arkitektonik që percakton karakterin e
tij dhe dëshmon historinë e tij, duke perfshirë edhe ato ndryshime urbane, arkitektonike
dhe silistike te shekullit XX që i kanë shoqëruar ndryshimet politike dhe ideologjike , siq
është socializimi dhe i pasqyron interpretimet e tyre lokale.Cka është me rëndësi, ka
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mbetur edhe një numër i shtëpive të vjetra tradicionale të cilat janë të vendosura shumë
monumente dhe skalitjet e strukturës urbane paraqesin një shembull kohren të kontekstit
të trashëgimisë kulturore urbane në Kosovë. Komplekset e shtëpive – oborreve të qytetit
pertej qerpici dhe druri janë karakterisitike e variacioneve dhe përshtatjeve të ndryshme
në arkitekturën Osmane të banimit.

4.2 Trashegimia e Vitisë
Vitia shquhet për trashëgimit e që ngërthen në vete siq është shkolla e parë shqipe,
Xhamia e vjetër që gjëndet në fshatin Gërmovë që daton qysh para vitit 1555 ajo
përfshinë një varitet të gjerë monumentesh, si dëshmi e bashkimit të civilizimeve të
shumta.
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4.2.1 Trashëgimia material
Foto 4 ( gjeo portal )

Komuna e Vitisë, gjëndet në pjesën juglindore të Kosovës, regjionin e Anamoravës, me
një sipërfaqe prej 297 km/2. Në veri-lindje, kufizohet me komunën e Gjilanit, në perëndim
me komunën e Ferizajit, në jug-perëndim me komunën e Kaçanikut, dhe krejtësisht në
jug-lindje me IRJM. Gjatësia e vijës kufitare e komunës është, 82.43km,
Vitia si qendër komunale,shtrihet në pjesën fushore – në qendër të Moravës së Epërme
nëpër të cilin vendbanim,rrjedh lumi Morava e Binçës. Ka një sipërfaqe prej, 1.079
hektarë. Në jug të këtij vendbanimi, gjinden themelet e lokalitetit iliro-dardan në vendin
e quajtur “Gërmi”, i cili vend shtrihet në mes të Vitisë dhe fshatit Kabash. Në 1981, Vitia
pati 552 shtëpi me 2731 banorë. Pas vitit 1999, një pjesë bukur e madhe e popullatës serbe
shpërngulen në Serbi, dhe tani në Viti jetojnë 17 familje serbe, dhe rreth 600 Tabela nr :4
familje shqiptare. Numri i banorëve të Vitisë në raport me numrin e përgjithshëm të
komunës, ka ndryshuar dukshëm pas luftës së UÇK-së nga viti 1999 e deri sot. Vitia në
vitin 2010, ka përafërsisht 8000 banor.
4.2.2 Trashëgimia shpirtërore
Artizanatet, veshjet, zakonet, lojrat, vallet, festivalet dhe shumëtipare të tjera të
shpirtërores dhe tradicionales janë atraksionkulturor i qytetit përtej arkitekturës
ndërtimore dhe urbane. Kjo pjesë e trashëgimisë i jep shpirt gjithë strukturës fizike të
qytetit, duke e nxjerrë në pah pasurinë shpirtërore të qytetarëve. Shijimi i shpirtërores në
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Viti është mbresa më e fortë me të cilën një vizitor i jashtëm kthehet në shtëpinë e tij.
Zakonet dhe lojërat traditcionale të kohërave të kaluara që janë luajtur nëpër ahengje dhe
ndeja ku mund ti përmendim : gjuajtjanë shenjë, hedhja e gurit, vrapimi (gara) me kuaj,
lojëra me kapuça apo filxhana ku bëhet përqeshja(këndohen këngë ironike) nga pala
fituese etj.

5 KONCEPTI

5.1 Lokacioni për objektin shkollorë
Procesi edukativo arsimorë në zonë zhvillohet prej atij para fillor e deri te ai i mesëm i
lartë në gjuhën shqipe dhe serbe në shkollën fillore “Bafti Haxhiu” (Nxënësit në mësimin
e obliguar kl. I- IX e përfshirë edhe nxënësit me aftësi të kufizuara – dy paralele ), ndërsa
përkujdesja ditore për fëmijë realizohet në çerdhen dhe kopshtin “Gëzimi ynë”,(55 fëmijë
dhe janë të punësuar 8 edukatore dhe motra 14 punëtorë tjerë administrativ dhe teknik)

Foto 5: Orto foto : Lokacioni I shkollave ne

Viti
Foto: 5 Ortofoto
që numërohet si e vetmja në komunë. Dinamika e shtimit te popullsisë, dhjetëvjeçarin e
fundit ku kemi një shtim të madh të popullsisë në zonën e planit është në disproporcion
të theksuar me dinamikën e ndërtimit të objekteve shkollore. Kapaciteti i hapësirave
shkollore është më i ulët në krahasim me numrin e nxënësve që ka, numër ky që tejkalon
normat të sipërfaqes së nevojshme për nxënës. Gjendja e krijuar ka rezultuar me faktin që
mësimi të zhvillohet në tri ndërrimi çka ndikon drejtë për drejtë në aspektin psiko–fizik
të zhvillimit të nxënësve dhe mësim nxënien e tyre. Shkollat ekzistuese ballafaqohen edhe
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me mungesë të

pajisjeve përkatëse mësimore dhe të teknologjisë së informimit ,

ambientet e papërshtatshme të brendshme e të jashtme të objekteve të institucioneve
shkollore (veçmas për personat me nevoja të veçanta ku vërehet mungesa e personelit të
kualifikuar në arsimi special). Të gjithë këta faktorë duke marrë parasysh edhe faktorin e
zhvillimit të ulët ekonomik kanë ndikuar në ndërprerjen e mësimit nga nxënësit kryesisht
gjatë kalimit në arsimin e mesëm të lartë e sidomos nga ana e gjinisë femërore (15-18
vjeç bazuar në raportin mashkull/femër nëpër nivelet shkollore).Në kuadër të zonës
gjendet një çerdhe së bashku me kopsht për fëmijë e cila nuk i plotëson kushtet për kah
kapaciteti dhe kërkesat në zonë. Duke marrë parasysh që është në ndërtim e sipër një
shkollë fillore dhe e mesme e ulët në zonë . Vlerësim: Arsimimi, matur sipas shkallës së
regjistrimi në arsimim primar dhe sekondar, si dhe shkalla e shkrim- leximit të të rriturve
(mbi 15 vjeç) duhet krijohen kushte të përmasimit sepse gjendemi në mesatarën e
Kosovës dhe më ulët se shtetet e rajonit. Rritja dhe përmirësimi i hapësirave shkollore
(duke marrë parasysh që është në ndërtim e sipër një shkollë për mësim nga klasa e I−IX
,3‐5 m2/nxënës dhe 22nx/arsimtarë, në 4000 banorë një shkollë) , riparimi i objekteve të
vjetra, rehabilitim, instalim te ngrohjes, instalim të energjisë elektrike, rregullim të rrjetit
të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe mirëmbajtje të objektit dhe ndërtimi i së paku edhe një
çerdheje dhe kopshti në zonë (në 2000−2500 banorë për çerdhe/kopsht me distancë prej
400– 600 m ), krijimi i hapësirave brenda dhe jashtë objektit për zhvillimin e aktivitete
shkollore teknike dhe sportive, sigurimi i hapësirave për arsimin parashkollor (3–5 vjeç)
në kuadër të shkollave . Objekti me formën dhe madhësinë e vet të mundësojë realizimin
e procesit të reformuar të mësimit (klasat, klasat në natyrë, laboratorit, hyrjet,
komunikatat, fushë-loja, gjelbërimi etj.
5.2 Gjenerimi i formës
5.2.1 Konteksti dhe Analogjitë
Eksperienca jonë për një hapsirë arkitektonike është fuqishëm e inflencuar nga mënyra se
si arrim deri te ajo hapsirë. Mardhëniet në mes arkitektures dhe trupit të njeriut padyshim
ka një histori të gjatë. Dhe pyetjet që lindin kur janë eksploruar këto marrëdhënie janë më
shumë se thjesht për të gjetur dimensionet e duhura dhe depozitat brenda hapësirës
arkitektonike për të "akomoduar" një person dhe sjelljet e tyre brenda saj. Marrëdhënia
në mes arkitekturës dhe trupit te njeriut gjurmon thellë edhe pse ato sjellje janë të
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manifestuara në radhë të parë, si ajo bën thirrje në karakteristikat eksperimentale dhe
cilësitë që shkëndijnë kur dy të bashkuar – ndikojnë në sjelljën jo vetëm zaptuese nëpër
trup, por edhe duke ndikuar banorët intelektualisht , emocionalisht, fiziologjikisht dhe
madje edhe shpirtërisht me anë të trupit.
Në një leksion që është mbajtur dikur në Universitetin e Harvardit, arkitekt Sou Fujimoto
përshkruan kontrastin midis asaj që ai e quan "fole" dhe "Shpella" arkitektura e tipit. Kjo
gjë ishte mjaft interesante në atë që ai e identifikon arkitekturën fole të tipit si një mjedis
që është bërë për njerëzit, të përshtatur për ta në mënyrë që të ngushëllojmë ata në mënyra
të veçanta. Në këtë rast, arkitektura vepron më shumë si një udhëzues, drejtimin kur, ku
apo si sjellja e banuesit mund të zërë vend. Ndërsa anasjelltas, Fujimoto përshkruan
arkitekturën shpellë të tipit si një ndërtesë me një "peisazh" të qenësishme - ku brenda
pëlhurës arkitektonike, banorët në fund të fundit do të gjenin vendin e tyre të rehatshme
që i përshtatet nevojave të tyre. Në këtë rast, arkitektura është më shumë një e projektuar
strategjike që fton njerëzit që të përdorin kreativitetin dhe kureshtjen e tyre si ata
përshtatin atë që ata duan të bëjnë në hapësirë.

Foto 6: Gjenerimi i formës
Ne zakonisht ballafaqohemi me ndertesa, lagje, qytet e kështu me radhë dhe lidhemi me
ato mentalisht. Kënaqësitë dhe pasuritë e përvojave tona janë kryesisht si rezultat i
mënyrave se si lidhjet mes tyre janë bërë. Arkitektura fillon me një ide. Zgjidhje të mirë
të projektimit nuk janë vetëm fizikisht interesante, por janë të shtyrë nga një ide
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themelore. .Një ide është një strukturë mendore me të cilën ne e organizojmë, dhe i japin
kuptim përvojave dhe informacioneve të jashtme. Arkitektura banon në AND-në e një
ndërtese, me shumë lidhje të tjera që i lidhin hapsirat mes vete. Lokacioni i muzeut
etnografik në pjesën historike të Vitis karakterizohet me forma të ndryshme dhe
planifikim organik andaj edhe forma buron nga vetë konteksti.

5.2.2 Koncepti

Koncepti dhe ideja për krijimin e kësaj shkolle është rezultat i nevojës për të pasur një
objekt të ri shkollorë me standarte evropiane, si laboratorët , sallat e informatikës , si dhe
hapësira për rekreacion . Shkolla është organizata ku fëmijët janë të trajnuar për të
ardhmen. Shumica e njerëzve rriten me shoqërimin e shkollës, e cila është hapësira
publike fillimisht për njerëzit që komunikojnë dhe mund të kenë influencë në jetën e një
personi dhe zhvillimin në një kohë.
Që fëmijët duke luajtur me shokët e klasës së tij / saj është e mundur të jetë një lider, një
artist apo një arkitekt në të ardhmen.
Ndryshimet në shkollat për trajnimit profesional janë ngritur për të plotësuar kërkesat
social
Zhvillime të tilla si shkollat e kuzhinës, shkollat e vallëzimit dhe shkollave të trajnimit të
gjuhëve, dhe të bëhet një pjesë kryesore e projekteve shkollore përveç shkollave fillore
dhe të mesme.
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Foto 7 : Koncepti

5.2.3 Qarkullimi
Krijimi I stacioneve të autobusëve mundëson një transport të lehtë për nxënësit të cilët
pjesën kryesore të rrugës e kalojn me bus siq, krijimin e një qasje kryesore përmes të ciles
mund të kalohet në pjesen e administrates së shkollës
Parqet dhe shtegun për vrapim kanë një nderlidheshmëri mes vete që mundëson një
ambienet me të ngrohët në ambiente të hapure .

Foto: 8 Stacioni i Autobusëve

5.3 Konstruksione
Struktura si një prej pjesëve kryesore e shkollës është e mbeshteture në strukturë skeletore
dhe në bodrum në pllakë masive. Muret janë prej blloqëve të argjilës kryesisht objekti ka
shumë hapje për shkak të ndriqimit dhe ofrimit të një ambienti më të ngrohët për nxënësit.
Muret e atikës janë prej betonit të armuar që ndihmojnë në artikulimin dhe gjenerimin e
formës. Në muret e jashtme kryesisht janë përdorur ngjyra të lehta për të shfaqur një
ngrohtësi dhe ambient më të këndshëm.
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Foto 9: Konstruksioni

5.3.1
Foto 10 : Fasada
Sot në arkitekturën e shkollave është duke u përdorur ngjyra dhe dizajni për ti frymzuar
nxënësit , ky dizajn i ngjyrave përcillet nga fasadat e jashtme, në fasada të mbrendshme,
fasada e ndertesës është e krijuar me një spektër të plotë të ngjyrave. Krijimi i një pike
qëndrore jashtë oborrit. Së bashku me asfalto-beton dhe portikun gjallë murale, oborri i
shkollës është projektuar si një simbol i optimizmit brenda zonës urbane. Brenda,
hapsirave të shkollës janë të theksuara me një larmi të ngjyrave për qëllim që të zgjoj
shpirtrat në mesin e fëmijëve dhe stafit. Konfigurimin gjeometrikë të vrazht e mbulojnë
këto ngjyra duke vazhduar në muret dhe mobilie që janë menduar për të stimuluar të
menduarit inspirues.
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Bukuria është veti e një objekti apo përvojë që jep ndjesinë e kënaqësisë. Harmonia
është gjendja e lumturisë që shfaqet kur dy apo më shumë gjëra janë të përjetuara si një
entitet unik , i plotë , i rrjedhëshëm dhe natyral . Harmonia ësht intuitë. Ajo është një
ndjesi , se gjërat janë ashtu si duhet qenë , Harmonia kërkon rendin . Në situatat çithqka
është në balancë dhe ësht e lidhur . Familjet e lumtura jetojnë në harmoni së bashku ,
kafshët jetojnë në harmoni me natyrën etj .Përvojat harmonike janë pa zbrazetira dhe
befasi . Harmonia e ngjyrave arrihet kur dy apo më shumë ngjyra janë të përjetuara së
bashku si një ndjesi unike që plotëson syrin .Në kombinimet harmonike secila ngjyrë
duket natyrale dhe e lidhur me ngjura tjera .Si çdo gjë e bukur në natyrë, edhe ngjyrat
harmonike tërheqin syrin dhe aktivizojnë imagjinatën.

- E kuqja ësht ngjya e gjakut , zjarrit , pasionit ,dhe agresionit , ngjyra më violente

-

-

dhe më e gjallë . E kuqja ësht ngjyrë e energjisë kjo ësht ngjyra që tërheq më së
shumti shikimin , ngjyra e kuqe krijon përshtypjen se objektet e kuqe janë më të
afërta se distance e tyre reale
E kaltër është ngjyra më e preferuar e njerzimit , po ashtu pjesa më e madhe e
natyrës është e veshur në të kaltër ,,qielli , detrat “ Shikimi i ngjyrës së kaltër
shkakton që trupi të prodhojë kimikale qetësuese .
E kalterta zmbrapset në hapësirë , prandaj objektet e kaltërta duken më të largëta
nxënësit janë më produktiv në dhoma të kaltërta sepse janë më të qetë dhe të
fokusuarë në detyrë.
E verdha është ngjyra e pare të cilën syri proceson . është ngjura më e dukshme
dhe e shkëlqyshme e spektrit të ngjyrave . e verdha përmirson koncentrimin

5.4 Kompozicioni dhe Konfigurimi Arkitektural
Kompozimi i hapsirave në shkollë ka një rol shumë të madh. Përmes kompozimit të
hapsirave në vendin e tyre përcaktohen edhe mënyra e lëvizjes dhe e qarkullimit. Që
qarkullimi të jete i rregullt dhe të ketë logjikë në mënyrë të shfrytëzueshmerisë në shkolla
hapsirat janë vendosur në atë vend ku zonat janë ndarë në atë mënyre te cilat mundesojnë
lëvizjen prej pikës së shkollës deri në pikën e fundit dhe për ti mundësuar nxënësit për të
jetuar çdo detaj.

Pjesa e hyrjes për nxënësit mundëson kalimin në pjesen e hollit hyrës prej nga edhe
orjentohen nxënesit nëpër klasë .Në hollin kryesor janë të vendorua shkallët që dërgojnë
në bodrum dhe katin e sipërm.
Përdhesa përmban strehen , erëmbrojtësin , klasët , hapësira për shumë qëllime, shkallët
dhe ashensori . Nyjet sanitare për nxënës , kuzhina doracake , depo doracake , sekretari ,
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nyjet sanitare për personel , kabineti i njohurive të natyrës , kabineti i gjuhëve të huaja ,
salla e sportit , foto-kopje .

Përmes shkallëve mundësohet qasja në bodrum ku na dërgojn tek kthinat për mirëmbajtje
, depot , arkiva , stacionet e pompimit te uji , rrymës , ngrohejes si dhe kuzhina doracake

Kati parë përmban , klasat , hapësira për shumë qëllime , shkallët dhe ashensori , nyjet
sanitare për nxënës, drejtori ,pedagogu, kabineti i vizatimit, kabineti i muzikës , galeria ,
nyjet sanitare për personel, si dhe dalja emergjente .

5.4.1 Artikulimi I Formës
Artikulimi i formës u arrit duke u bazuar në forma të rregullta gjometrike të cilat janë të
përshtatshme për shkolla dhe konceptin e shkollave që ndikojnë në zhvillimin e aftësive
tek nxënësit si dhe u mundëson një ambient më relaksues më të pranueshëm .

Foto 11. Koncepti
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6 KONKLUZIONI
Shkolla së bashku me ndikimet e jashtme arkitektonike dhe atyre të brendshme arrin të
reflektoj atë se për qka edhe ka filluar të projektohet. Shkrirja së bashku me kontekstin
dhe akset e levizjeve bën që shkolla të jetë një përvojë e bukur për njerëzit që kalojnë
përreth tij e sidomos ata të cilët e përjetojnë edhe hapsirën e brendshme. Ngjajshmërit dhe
ndryshimet të arkitekturës janë të trajtuara në atë mënyrë që të thjeshtojnë ndërlidhjen e
tyre të brendshme me njëra tjetrën. Mund të interpretohet se shprehja karakteristike
arkitektonike e shkollës

me strukturë, funksion, ndriqim, ekspresion

reflektojnë

gjenerimin e formave të nxjerrura nga vetë lokacioni, të cilat janë si një thurrje e
njëtrajtshme dhe në harmoni me kontekstin. Problemi për të menduarit kreativ është ``të
menduarit në lidhje me të menduarit``. Të menduarit lidhet drejtpërdrejt edhe me iden
logjike për gjithë projektin dhe nëse këtë ide nuk mund të ja sqarojm gjyshes sonë atëher
as ne nuk e njohim mirë këtë ide.
Zgjidhja duhet bazuar gjithnjë duke menduar për një kontekst më të madh; si një karrik
në një dhomë, një dhomë në një shtëpi, një shtëpi në një mjedis dhe një mjedis në një plan
të qytetit - Eliel Saarinen [15]
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